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Wina i Wstyd w Sferze Seksualnoci
 pierwszy etap konstrukcji narzŒdzia
Sex-Guilt and -Shame Scale  preliminary stage of tool construction
Piotr Olaf flylicz, Alicja Grochowska
Szko‡a Wy¿sza Psychologii Spo‡ecznej
Streszczenie
WstŒp. ProblematykŒ poczucia winy i wstydu w sferze seksualnej opisano na tle konceptualizacji winy
i wstydu, przede wszystkim we wspó‡czesnej psychologii. Dokonano równie¿ przegl„du badaæ nad zwi„z-
kami poczucia winy w obszarze seksualnych dowiadczeæ cz‡owieka z jego emocjonalnym, poznawczym
i behawioralnym funkcjonowaniem oraz opisano za‡o¿enia konstrukcji narzŒdzia Wina i Wstyd w Sferze
Seksualnoci (WWSS).
Materia‡ i metody. Badaniem wstŒpnym objŒto 90 mŒ¿czyzn z Warszawy i £odzi w wieku 1829 lat. Bada-
ni wype‡nili pierwotn„ wersjŒ narzŒdzia (WWSS) sk‡adaj„c„ siŒ z 31 pozycji.
Wyniki i wnioski. Wbrew oczekiwaniom nie uda‡o siŒ wyodrŒbniæ niezale¿nych podskal mierz„cych po-
czucie winy i wstydu w sferze seksualnej. NarzŒdzie WWSS mierzy oba konstrukty ‡„cznie i charakteryzuje
siŒ zadowalaj„cymi w‡aciwociami psychometrycznymi. Postuluje siŒ dalsze badania, które uwzglŒdni„
populacjŒ kobiet oraz doprecyzuj„ trafnoæ kwestionariusza.
S‡owa kluczowe: poczucie winy w sferze seksualnej, poczucie wstydu w sferze seksualnej, narzŒdzia
pomiaru
Abstract
Introduction. Sex-guilt and-shame have been presented in the context of mostly psychological literature
on guilt and shame. Research on sex-guilt and -shame have been reviewed. The authors have also stated
assumptions underlying construction of Sex-Guilt and-Shame Scale.
Material and methods. A preliminary version of the tool (31 items) was administered to 90 men aged 18
29 years.
Results and conclusions. Statistical analyses did not revealed two-dimensional (sex-guilt and-shame)
inner structure of the tool. Current unidimensional scale showed satisfactory psychometrical properties.
Further research on female sample and analysis of relationships with other variables are needed.
Key words: sex-guilt, sex-shame, measures
WstŒp
Zmieniaj„ce siŒ postawy wobec seksualnoci
w kulturze Zachodu, a tak¿e w Polsce, sk‡aniaj„ do
poszukiwania narzŒdzi, które mog‡yby znaleæ zasto-
sowanie w badaniach psychoseksuologicznych.
W obecnym artykule prezentujemy wstŒpn„ wersjŒ
kwestionariusza Wina i Wstyd w Sferze Seksualno-
ci. Za podjŒciem próby skonstruowania tego narzŒ-
dzia przemawia‡o kilka przes‡anek, o czym piszemy
w dalszej czŒci tekstu.
Poczucie winy
Poczucie winy, w którym jak nale¿y siŒ spodzie-
waæ, osadzone jest poczucie winy w sferze seksual-
noci, jest bardzo ró¿norodnie rozumiane [1]. Dla
psychoanalityków poczucie winy jest reakcj„ samo-
karania siŒ jednostki wyra¿aj„c„ sk‡onnoæ do zada-
wania sobie bólu fizycznego lub psychicznego. W teo-
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rii uczenia siŒ poczucie winy jest reakcj„ warunkow„
na sytuacjŒ wzbudzaj„c„ lŒk przed kar„. Poczucie
winy mo¿e byæ rozumiane tak¿e jako wzglŒdnie sta‡y
sk‡adnik osobowoci  decyduje ono o czŒstoci
pojawiania siŒ, natŒ¿eniu i czasie utrzymywania siŒ
poczucia winy rozumianego jako przejciowy stan
podmiotu. Poczucie winy pe‡ni rolŒ regulatora zacho-
wania  stanowi istotny element mechanizmu samo-
kontroli cz‡owieka oraz decyduje o zdolnoci jednost-
ki do modulowania i t‡umienia w‡asnych impulsów
i dostosowania formy ich zaspokajania do wymogów
spo‡ecznych. Powinno odgrywaæ znaczn„ rolŒ w re-
gulacji zachowania spo‡ecznego cz‡owieka, decydu-
j„c miŒdzy innymi o gotowoci do podejmowania pew-
nych dzia‡aæ (np. niesienia pomocy) i niepodejmowa-
nia innych (np. agresji) [2].
W psychologii przez poczucie winy rozumie siŒ
najczŒciej zespó‡ specyficznych reakcji, obejmuj„-
cych g‡ównie wstyd, ¿al, z‡oæ na siebie, niepokój,
negatywn„ samoocenŒ, powsta‡e na skutek zacho-
waæ niezgodnych z regu‡ami etycznymi, jakie jednost-
ka uznaje. Zachowanie niezgodne z regu‡ami etycz-
nymi jest zazwyczaj rozumiane jako uleganie jakim
w‡asnym popŒdom, które moralnoæ jednostki naka-
zuje t‡umiæ. Mo¿e to byæ na przyk‡ad dawanie upustu
popŒdom agresywnoci, seksualnym, ekshibicjoni-
zmu albo uleganie jakim innym impulsom, których
ekspresji jednostka sama sobie zabrania [3].
Poczucie winy i wstydu
Poczucie winy i poczucie wstydu s„ ze sob„ po-
wi„zane, ale jednoczenie pe‡ni„ ró¿ne funkcje. Mo¿-
na je uznaæ za wzglŒdnie sta‡e i trwa‡e sposoby re-
agowania przejawiaj„ce siŒ w sferze emocjonalno-
-poznawczej, a szczególnie wyranie w pierwszej
z nich. Zarówno poczucie winy, jak i wstyd czy poczu-
cie wstydu nale¿„ do uczuæ dysforycznych i obejmuj„
ró¿norodne odniesienia wzglŒdem siebie, a tak¿e s„
uwa¿ane za przejaw superego, mog„cego kierowaæ
ludzkim zachowaniem [4, 5].
Chocia¿ pojŒæ poczucia winy i wstydu w literatu-
rze przedmiotu u¿ywano zamiennie, pomiŒdzy tymi
dwoma rodzajami odczuæ moralnych istniej„ praw-
dopodobnie znacz„ce ró¿nice [68]. Obecnie w lite-
raturze przedmiotu dominuje przekonanie, ¿e poczu-
cie winy, o ile nie jest po‡„czone z poczuciem wsty-
du, ma charakter adaptacyjny i konstruktywny. Obej-
muje negatywn„ samoocenŒ pewnych w‡asnych za-
chowaæ (b„d ich braku) w odniesieniu do standar-
dów. Poczucie winy mo¿e siŒ wyra¿aæ stanami na-
piŒcia, wyrzutami sumienia i ¿alem, które motywuj„
do dzia‡aæ kompensacyjnych (takich jak osobiste
przeprosiny [9]) i zwiŒkszaj„ prawdopodobieæstwo,
¿e niepo¿„dane zachowanie nie wyst„pi w przysz‡o-
ci [8]. Tymczasem wstyd stanowi zazwyczaj wynik
wyj„tkowo bolesnego dowiadczenia, silnie wsobne-
go i bardziej rozproszonego ni¿ poczucie winy. U jed-
nostek prze¿ywaj„cych wstyd mo¿e wyst„piæ poczu-
cie braku w‡asnej wartoci, niekompetencji b„d
ogólnego samopotŒpienia, odzwierciedlaj„ce nazbyt
surow„ samoocenŒ [10]. Wstyd mo¿na okreliæ jako
bolesn„ emocjŒ wywo‡an„ przez poczucie winy, nie-
powodzenie b„d zdro¿noæ. Nieco inaczej mo¿na
powiedzieæ, ¿e winni czujemy siŒ za to, jak postŒ-
pujemy, wstyd natomiast odczuwamy w odniesieniu
do tego, jacy jestemy [8]. Wstyd jest czŒsto emocj„
silniejsz„ i g‡Œbsz„ ni¿ poczucie winy. WystŒpuje,
kiedy jestemy rozczarowani czym, co charaktery-
zuje nas wewnŒtrznie, co przynale¿y do naszej na-
tury. Zarówno poczucie wstydu, jak i winy mog„
w istotny sposób wp‡ywaæ na postrzeganie samego
siebie i w‡asnego zachowania wzglŒdem innych,
szczególnie w sytuacjach konfliktowych.
P‡eæ prawdopodobnie odgrywa modyfikuj„c„ rolŒ
w intensywnoci i czŒstotliwoci prze¿ywania odczuæ
moralnych [7, 11]. Wyniki badaæ wskazuj„, ¿e kobiety
s„ bardziej sk‡onne odczuwaæ empatiŒ i poczucie winy,
jednoczenie anga¿uj„c siŒ w zachowania prospo‡ecz-
ne czy kompensacyjne czŒciej ni¿ mŒ¿czyni [6, 12].
Co wiŒcej, w niektórych badaniach [7] kobiety przeja-
wia‡y wy¿szy poziom nasilenia wstydu. Osobnym pro-
blemem pozostaje, czy kobiety rzeczywicie silniej do-
wiadczaj„ poczucia winy i wstydu, czy te¿ ‡atwiej, ze
wzglŒdu na standardy kulturowe, do nich siŒ przyznaj„.
Poczucie winy i wstydu w sferze
seksualnoci
Szczególnym ród‡em poczucia winy i wstydu jest
sfera seksualnoci. Wstyd seksualny to miŒdzy innymi
potrzeba unikania ekspozycji nagiego cia‡a przed
innymi ludmi lub te¿ unikania reakcji na nagoæ, któ-
re to zachowania pozostaj„ w kolizji z wartociami
wyznawanymi przez jednostkŒ [13]. Poczucie winy
w tej sferze wi„¿e siŒ zazwyczaj z silnymi wyrzutami
sumienia jako odpowiedzi„ na aktywnoæ seksualn„
lub nawet na same myli i fantazje o treci erotycznej.
Jednostki odczuwaj„ce winŒ w tej sferze mog„ uzna-
waæ seks (lub jakie specyficzne seksualne zachowa-
nia) za niemoralny, grzeszny, nieczysty. CzŒsto maj„
tak¿e sk‡onnoæ do karania siebie za naruszanie norm
seksualnych, zazwyczaj niewiadomie. Dysfunkcjonal-
ne poczucie winy oraz wstyd, jakie towarzysz„ cz‡o-
wiekowi w dziedzinie seksualnej, wynikaj„ nierzadko
z niew‡aciwego wychowania naznaczonego atmos-
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fer„ milczenia, zakazu lub te¿ ignorowania seksual-
noci b„d traktowania jej jako z‡a koniecznego.
W efekcie nawet najbardziej naturalne zjawiska i za-
chowania seksualne mog„ stanowiæ tabu rodz„ce lŒk
i zagro¿enie dla poczucia w‡asnej wartoci. Osoby
uznaj„ce powszechnie rozumian„ aktywnoæ seksu-
aln„ za przejaw najprostszych instynktów zwierzŒcych
(a poddawanie siŒ im za oznakŒ s‡aboci czy utratŒ
kontroli) bŒd„ unikaæ lub reagowaæ negatywnie na
sytuacje zabarwione seksualnie. Poczucie winy mie-
sza siŒ zazwyczaj z napiŒciem seksualnym i tworzy
mieszankŒ emocji potencjalnie destrukcyjnych dla
podmiotu i jego spo‡ecznego otoczenia (projekcje,
zachowania agresywne) [14].
Poczucie winy w sferze seksualnoci
wed‡ug Moshera
Pod koniec lat 60. ubieg‡ego stulecia Mosher [15]
skonstruowa‡ narzŒdzie do badania poczucia winy;
obejmowa‡o ono tak¿e sferŒ seksualnoci. Od tego
czasu s‡u¿y‡o i s‡u¿y jako g‡ówne narzŒdzie do pomia-
ru poczucia winy w tej domenie ludzkich dowiadczeæ.
Niestety nie ró¿nicuje ono poczucia winy od wstydu,
co sprawia, ¿e wszystkie badania prowadzone przy
jego u¿yciu badaj„ obie zmienne ‡„cznie. Wed‡ug
Moshera poczucie winy jest dyspozycj„ osobowo-
ciow„, któr„ okrela on jako zgeneralizowane ocze-
kiwanie kar wewnŒtrznych (w przeciwieæstwie do stra-
chu, który jest spodziewaniem siŒ kar zewnŒtrznych)
za ‡amanie albo antycypacjŒ ‡amania zinternalizowa-
nych norm zachowaæ spo‡ecznie akceptowanych. Dys-
pozycja ta rozwija siŒ w drodze socjalizacji jednostki
pod wp‡ywem standardów spo‡ecznych przekazywa-
nych przez rodziców i otoczenie. Poczucie winy mo¿e
siŒ przejawiaæ jako utrzymuj„ce siŒ zahamowanie eks-
presji pewnych zachowaæ albo zak‡ócenie procesów
poznawczych, jeli ich treæ jest wyranie niezgodna
z oczekiwaniami spo‡ecznymi. O wystŒpowaniu poczu-
cia winy mo¿e wiadczyæ tak¿e przyznawanie siŒ do
robienia czego le, samokaranie [16].
Wed‡ug Moshera poczucie winy w sferze seksual-
noci jest dyspozycj„ osobowociow„ okrelan„ jako
struktura afektywno-poznawczo-dzia‡aniowa. Ten
rodzaj poczucia winy pojawia siŒ w sytuacjach sek-
sualnych, anga¿uj„cych jednoczenie: od strony afek-
tywnej poczucie winy, podniecenie i radoæ; od stro-
ny procesów poznawczych wiadomoæ pobudzenia
seksualnego, aktywizacjŒ pojŒæ moralnych, antycy-
pacje, fantazje i wspomnienia sytuacji seksualnych;
a od strony behawioralnej  zachowania w kontek-
cie seksualnym [17].
Poczucie winy w sferze seksualnoci
a funkcjonowanie w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia
Badania nad poczuciem winy* w sferze seksual-
noci wskazuj„, ¿e w‡aciwoæ ta wp‡ywa na funkcjo-
nowanie cz‡owieka w wielu dziedzinach ¿ycia. Stwier-
dzono zale¿noci miŒdzy t„ form„ poczucia winy
a funkcjonowaniem emocjonalno-poznawczym. W ba-
daniu Galbraitha i Moshera [18] mŒ¿czyni o niskim
poczuciu winy w sferze seksualnoci lepiej przypomi-
nali sobie s‡owa o zabarwieniu erotycznym w porów-
naniu z mŒ¿czyznami o du¿ym nasileniu tej cechy,
którzy lepiej zapamiŒtywali s‡owa neutralne. Nato-
miast u kobiet o wysokim poczuciu winy nastŒpowa‡o
p‡ytsze przetwarzanie informacji  s‡abiej zapamiŒ-
tywa‡y i spostrzega‡y jako mniej wiarygodn„ reklamŒ
prezerwatyw, w porównaniu z kobietami o niskim
nasileniu winy w sferze seksualnoci [19]. Omawia-
na cecha ró¿nicowa‡a badanych tak¿e co do sposo-
bu przetwarzania informacji dotycz„cych antykoncep-
cji [20, 21]. Negatywne reakcje emocjonalne u kobiet
i u mŒ¿czyzn o wysokim nasileniu tego rodzaju winy
wywo‡ywa‡y tak¿e filmy prezentuj„ce masturbacjŒ.
Natomiast kobiety o wysokim poczuciu winy w sferze
seksualnoci relacjonowa‡y s‡abe pobudzenie pod-
czas ogl„dania filmów erotycznych, podczas gdy
obiektywny pomiar ich pobudzenia fizjologicznego
wskazywa‡, ¿e jest ono wy¿sze ni¿ u osób o ma‡ym
nasileniu badanej cechy [22]. W innych badaniach
wykazano, ¿e u kobiet o wysokim poczuciu winy
w sferze seksualnoci po przeczytaniu fragmentów
literatury erotycznej wzrasta‡o ogólne poczucie winy
jako stan [23].
Poczucie winy w sferze seksualnoci istotnie wi„-
¿e siŒ z upodobaniami i praktykami seksualnymi.
Stwierdzono, ¿e mŒ¿czyni o wysokim poziomie po-
czucia winy w sferze seksualnej rzadziej podejmuj„
ryzykowne zachowania seksualne (np. przypadkowe
kontakty gro¿„ce zara¿eniem siŒ HIV) w porównaniu
z mŒ¿czyznami o ma‡ym natŒ¿eniu tej cechy [24].
Podobn„ zale¿noæ zidentyfikowano u m‡odzie¿y
w wieku 1819 lat [25]. Wykazano, ¿e kobiety niezdol-
ne do prze¿ywania orgazmu przejawiaj„ wy¿szy po-
ziom poczucia winy w sferze seksualnoci ni¿ kobiety
prze¿ywaj„ce orgazm [26]. Wayment i Aronson [27]
stwierdzili, ¿e u kobiet nasilenie takiego poczucia winy
*Jak wspomniano wy¿ej, narzŒdzie Moshera bada zarówno poczucie winy, jak i wstydu, a poniewa¿ w wiŒkszoci badaæ wykorzystuje siŒ tŒ metodŒ,
oznacza to, ¿e prezentowany przegl„d de facto odnosi siŒ do obydwu zmiennych.
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wi„¿e siŒ z rzadkim zmienianiem partnerów seksual-
nych i preferowaniem stosowania prezerwatyw w trak-
cie wspó‡¿ycia. Ta ostatnia prawid‡owoæ potwierdza
wczeniejsze wyniki badaæ [17], w których stwierdzo-
no, ¿e kobiety o wysokim poziomie poczucia winy
w sferze seksualnoci charakteryzuje sk‡onnoæ do
stosowania rodków antykoncepcyjnych takich jak
pianki, prezerwatywy czy czopki, w odró¿nieniu od
kobiet o niskim nasileniu poczucia winy, które czŒ-
ciej stosuj„ tabletki i wk‡adki wewn„trzmaciczne.
Moralnoæ, zasady etyczne i religijnoæ to kolejna
grupa w‡aciwoci powi„zanych z poczuciem winy
w sferze seksualnoci. Badania Moshera i Crossa [28]
wykaza‡y, ¿e studenci o wysokim nasileniu poczucia
winy w sferze seksualnoci, wyjaniaj„c, dlaczego nie
podejmuj„ wspó‡¿ycia przedma‡¿eæskiego, odwo‡ywali
siŒ do zasad moralnych. W innych badaniach Mosher
[29] stwierdzi‡, ¿e studenci o wysokim poziomie poczu-
cia winy w sferze seksualnej wyra¿ali konserwatywne
pogl„dy dotycz„ce seksu, byli bardziej religijni, bar-
dziej konserwatywni w pogl„dach politycznych i bar-
dziej ulegali mitom na temat seksu ni¿ osoby o s‡abym
natŒ¿eniu tej cechy. Osoby o niskim poziomie tego ro-
dzaju poczucia winy by‡y bardziej tolerancyjne wobec
aborcji ni¿ osoby o du¿ym nasileniu tej cechy [30].
U bia‡ych kobiet amerykaæskich poczucie winy w sfe-
rze seksualnoci korelowa‡o pozytywnie z czŒstoci„
chodzenia do kocio‡a [31]. Omawiana cecha okaza-
‡a siŒ predyktorem postaw osób heteroseksualnych
wobec homoseksualnych. Kobiety i mŒ¿czyni hetero-
seksualni o niskim poczuciu winy w sferze seksualno-
ci przejawiali bardziej pozytywne postawy wobec ho-
moseksualizmu ni¿ osoby o wysokim natŒ¿eniu tej ce-
chy [32]. Stwierdzono tak¿e, ¿e poczucie winy w sferze
seksualnoci jest negatywnie skorelowane z samowia-
domoci„ seksualn„ [33].
Wykazano tak¿e ró¿nice miŒdzyp‡ciowe: kobiety
charakteryzuj„ siŒ wy¿szym poczuciem winy w sfe-
rze seksualnoci ni¿ mŒ¿czyni [34]. Ponadto kobiety
wykorzystywane seksualnie w dzieciæstwie przejawia-
‡y wy¿szy poziom omawianej cechy ni¿ kobiety, które
nie by‡y wykorzystywane [35].
Przes‡anki konstruowania narzŒdzia
do badania poczucia winy i wstydu
w sferze seksualnej
Istnieje, o czym by‡a mowa wczeniej, narzŒ-
dzie opracowane przez Moshera [15], badaj„ce
predyspozycje jednostki do dowiadczania poczu-
cia winy w tym obszarze. Ma ono swoj„ ustalon„
od lat wysok„ pozycjŒ w badaniach psychoseksu-
ologicznych. Jednak zosta‡o skonstruowane kilka
dekad temu i si‡„ rzeczy nie uwzglŒdnia istotnych
zmian, jakie zachodz„ w postawach wobec sek-
sualnoci. Ponadto kwestionariusz Moshera (pol-
skiej adaptacji dokona‡ Kuczkowski [36]) nie ró¿-
nicuje poczucia winy od wstydu, co, jak pokazuj„
badania i analizy teoretyczne [8], mo¿e rodziæ
powa¿ne trudnoci interpretacyjne, bowiem sk‡on-
noæ do dowiadczania poczucia winy  jak by‡a
mowa wczeniej  ma zwykle psychologicznie
znacznie bardziej pozytywny charakter ni¿ poczu-
cie wstydu, które nierzadko idzie w parze z zabu-
rzeniami funkcjonowania [1]. Wyj„tkowoæ i inten-
sywnoæ dowiadczeæ seksualnych u cz‡owieka
sprawiaj„ byæ mo¿e, ¿e zale¿noci miŒdzy poczu-
ciem winy i wstydu w tym obszarze maj„ inny cha-
rakter ni¿ w innych domenach.
Kolejna przes‡anka dotyczy specyficznej natu-
ry poczucia winy i wstydu. Z punktu widzenia po-
miaru obydwu zmiennych w obszarze ludzkiej sek-
sualnoci kluczowe znaczenie ma nieliniowy zwi„-
zek nasilenia sk‡onnoci do prze¿ywania obydwu
emocji z jakoci„ funkcjonowania dowiadczaj„-
cych je ludzi. W odró¿nieniu bowiem na przyk‡ad
od lŒku w sferze seksualnej, który nale¿y uznaæ za
w‡aciwie zawsze dysfunkcjonalny, poczucie winy
i wstydu jest w pewnych granicach potrzebne do
w‡aciwego funkcjonowania, zarówno pod wzglŒ-
dem psychologicznym, jak i moralnym. Ta ostat-
nia kwestia dotyczy du¿ej rozbie¿noci indywidu-
alnych postaw w odniesieniu do takich zachowaæ
jak promiskuityzm czy masturbacja. W tym zakre-
sie ró¿ni„ siŒ znacz„co nie tylko osoby reprezen-
tuj„ce populacjŒ ogóln„, ale równie¿ ci, którzy
wypowiadaj„ siŒ o jakoci funkcjonowania ludzi
w sferze seksualnej (seksuolodzy, psychiatrzy czy
psycholodzy).
Poczucie winy i wstydu w sferze seksualnej trak-
tuje siŒ jako wzglŒdnie trwa‡e afektywno-poznawcze
(z przewag„ tych pierwszych) dyspozycje osobowo-
ciowe, które uaktywniaj„ siŒ przede wszystkim
w sytuacjach przekroczenia zasad moralnych i oby-
czajowych odnosz„cych siŒ do sfery seksualnej.
Przekraczanie tych norm mo¿e dotyczyæ dzia‡aæ
zarówno danej jednostki, jak i innych osób (ogl„da-
nych w telewizji czy w sytuacjach ¿yciowych) oraz
mieæ charakter wyobra¿eniowy b„d rzeczywisty.
Oczekujemy, ¿e poczucie wstydu, bardziej ni¿
poczucie winy, uaktywnia siŒ w obecnoci innych
osób. Zarazem dowiadczanie zarówno poczucia
winy, jak i wstydu silnie anga¿uje ja jednostki, przy
czym byæ mo¿e bardziej ni¿ w innych domenach
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¿ycia ludzi poczucie winy w sferze seksualnej zna-
cz„co wp‡ywa na ogóln„ samoocenŒ jednostki, co
mo¿e zbli¿aæ jego psychologiczne konsekwencje do
poczucia wstydu (por. pogl„dy Tangneya na ró¿ni-
ce miŒdzy win„ a wstydem.
Materia‡ i metody
Sposób doboru pozycji do kwestionariusza
Tworz„c pozycje kwestionariusza, starano
siŒ, aby spe‡nionych by‡o kilka warunków. Po
pierwsze, pozycje powinny ujmowaæ poczucie za-
równo wstydu, jak i winy. Zak‡adano bowiem, ¿e
uda siŒ wyodrŒbniæ dwie wzglŒdnie niezale¿ne
psychometrycznie podskale dla obydwu rodzajów
emocji. Ponadto kwestionariusz powinien byæ mo¿-
liwy do stosowania w niezmienionej treciowo for-
mie zarówno w grupie mŒ¿czyzn, jak i kobiet, mi-
nimalizowaæ znaczenie ró¿nic w pogl„dach na
ludzk„ seksualnoæ oraz nie dotyczyæ emocjonal-
nych reakcji na ekstremalne zachowania seksual-
ne. Konstruuj„c pozycje kwestionariusza, korzysta-
no z narzŒdzia Moshera [15], jak równie¿ ze skali
do badania lŒku w sferze seksualnej [37]. Autorzy
czŒæ pozycji do wersji wstŒpnej opracowali rów-
nie¿ sami.
Pierwotna wersja kwestionariusza
Pierwsza wersja, któr„ poddawano dalszym pro-
cedurom psychometrycznym, zawiera‡a 31 pozycji.
Od strony formalnej zachowano sposób konstruk-
cji stosowany w obydwu wy¿ej wymienionych na-
rzŒdziach, czyli ka¿da pozycja sk‡ada siŒ z cz‡onu
g‡ównego ujmuj„cego okrelon„ sytuacjŒ odno-
sz„c„ siŒ do ludzkiej seksualnoci (np.: Gdy spo-
tykam kogo, dla kogo jestem atrakcyjny), po któ-
rym s„ opisane dwa mo¿liwie przeciwstawne spo-
soby reagowania. Za ka¿dym razem jeden z nich
wskazuje na tendencjŒ do doznawania poczucia
winy lub wstydu.
Badanie pilota¿owe
Badanie przeprowadzono w grupie mŒ¿czyzn
z Warszawy i £odzi. Zbadano 90 osób w wieku 1829
lat (rednia wieku 23,7 roku). Trzydzieci osiem pro-
cent osób mia‡o wy¿sze wykszta‡cenie, 58% wykszta‡-
cenie rednie (g‡ównie studenci). Stanu wolnego by‡o
64% osób, a jedynie 7% z nich mia‡o dzieci. Nie zada-
wano specyficznych pytaæ dotycz„cych dowiadczeæ
seksualnych badanych.
Wyniki
Na pierwszym etapie okrelono rozk‡ady czŒsto-
ci odpowiedzi na poszczególne pytania. Uznano, ¿e je-
li wiŒcej ni¿ 90% badanych wybiera pierwsz„ lub drug„
odpowied na dane pytanie, to nale¿y je usun„æ z listy
pozycji kwestionariusza, mimo ¿e mamy do czynienia ze
specyficzn„ grup„ osób (m‡odzi mŒ¿czyni z du¿ych
miast). Nie zwiŒksza siŒ bowiem wtedy wariancja (zró¿-
nicowanie) wyników koæcowych narzŒdzia. I tak na przy-
k‡ad a¿ 100% (!) badanych osób odpowiedzia‡o, ¿e ona-
nizm jest to dobry sposób roz‡adowania napiŒcia seksu-
alnego (vs. co o czym nawet wstydzŒ siŒ myleæ).
W kolejnym kroku próbowano, przy zastosowaniu
analizy czynnikowej, wyodrŒbniæ podskale poczucia winy
i wstydu. Okaza‡o siŒ jednak, ¿e na wynikach badanej
próby trudno by‡o uzyskaæ satysfakcjonuj„ce rozwi„za-
nie dwuczynnikowe, wskazuj„ce, ¿e mo¿na wyodrŒbniæ
dwie wzglŒdnie niezale¿ne (mo¿liwie nisko skorelowa-
ne) podskale kwestionariusza. Na tym etapie za‡o¿ono,
wbrew pierwotnym oczekiwaniom, pozostanie przy jed-
nolitym konstrukcie ujmuj„cym ‡„cznie tendencje do re-
agowania afektywnego w obszarze seksualnoci moral-
nymi emocjami, jakimi s„ poczucie winy i wstydu.
W zwi„zku z tym u¿ywana bŒdzie tymczasowa nazwa
narzŒdzia: Wina i Wstyd w Sferze Seksualnoci
(WWSS).
Po kolejnych analizach psychometrycznych (ba-
danie rzetelnoci narzŒdzia przez wykazywanie jego
tak zwanej zgodnoci wewnŒtrznej i mocy dyskrymi-
nacyjnej pozycji) pozostawiono 22 pozycje (patrz da-
lej). Ca‡oæ skali charakteryzuje wysoka zgodnoæ
wewnŒtrzna okrelona przy u¿yciu wspó‡czynnika Alfa
Cronbacha (0,84).
Sprawdzono równie¿ zwi„zki korelacyjne miŒdzy
wynikiem ogólnym skali a wynikami w skalach kwe-
stionariusza Skali Afektywnoci Spo‡ecznej (SAS) [38].
Kwestionariusz ten bada ogóln„ predyspozycjŒ do do-
wiadczania poczucia winy, wstydu oraz do przejawia-
nia tak zwanej niezale¿noci od ocen (tj. tendencji do
niereagowania emocjonalnie na sytuacje, w których
inni ludzie s„ wiadkami przekroczenia norm moral-
nych danej osoby).
Jak widaæ w tabeli 1, ogólny wskanik poczucia
winy i wstydu w sferze seksualnej jest wyranie do-
datnio skorelowany z ogóln„ predyspozycj„ do prze-
¿ywania poczucia winy i wstydu. Przy czym poczucie
winy t‡umaczy 45%, a poczucie wstydu wyranie mniej
 bo jedynie 28%  zmiennoci wyników skali
WWSS. Z kolei, jak mo¿na by‡o tego oczekiwaæ, ten-
dencja do nieodczuwania dystresu z powodu w‡a-
snych przewinieæ moralnych w sytuacjach ekspozy-
cji spo‡ecznej idzie wyranie w parze z niskim nasile-
niem poczucia winy i wstydu w sferze seksualnej.
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Poni¿ej znajduje siŒ wersja WWSS dla mŒ¿czyzn
(ze wzglŒdu na u¿yte w niej konstrukcje jŒzykowe).
W. W. S. S.





Kwestionariusz odnosi siŒ do Pana odczuæ wobec
sfery seksualnej u ludzi. Nie ma tu ani dobrych, ani
z‡ych odpowiedzi. Ludzie istotnie ró¿ni„ siŒ w swoich
postawach wobec kwestii seksualnych. Przy ka¿dym
pytaniu proszŒ otoczyæ kó‡kiem jedn„ odpowied 
(a) albo (b)  tŒ, która dobrze lub przynajmniej lepiej
ni¿ druga oddaje Pana przekonania czy odczucia.
Nale¿y odpowiedzieæ na wszystkie pytania.
1. Gdy spotykam kogo, dla kogo jestem atrakcyjny:
(a) czujŒ siŒ zawstydzony
(b) staram siŒ go poznaæ.
2. Kiedy kto zaczyna ze mn„ flirtowaæ:
(a) czujŒ siŒ zawstydzony
(b) odpowiadam tym samym.
3. Gdy po obudzeniu uwiadomiŒ sobie, ¿e mia‡em
silnie erotyczne sny:
(a) nie robi to na mnie ¿adnego wra¿enia
(b) odczuwam z tego powodu za¿enowanie.
4. Myl„c o ludziach bior„cych udzia‡ w filmach por-
nograficznych:
(a) wstydzŒ siŒ za nich
(b) uwa¿am ich za ludzi wolnych.
5. Gdybym kiedy zdradzi‡ swego partnera:
(a) mia‡bym silne poczucie winy
(b) pewnie nieczu‡bym siŒ z tego powodu le, o ile
sprawa nie wysz‡aby na jaw.
6. Opowiadaj„c tak zwane nieprzyzwoite dowcipy
w grupie kobiet i mŒ¿czyzn, czu‡bym siŒ
(a) za¿enowany
(b) dobrze, o ile by‡yby one zabawne.
7. Gdy budzŒ siŒ po nie o treciach erotycznych:
(a) mam pewne poczucie winy
(b) czujŒ siŒ zrelaksowany.
8. Gdybym kiedy pope‡ni‡ cudzo‡óstwo:
(a) by‡aby to wy‡„cznie moja sprawa
(b) wstydzi‡bym siŒ, jeli prawda wysz‡aby na jaw.
9. Gdybym kupowa‡ publikacje pornograficzne:
(a) mia‡bym wyrzuty sumienia
(b) nieodczuwa‡bym nic szczególnego.
10. Seks z przypadkowym partnerem:
(a) mo¿e zraniæ wiele osób
(b) jest lepszy ni¿ brak seksu w ogóle.
11. Ogl„danie filmów pornograficznych:
(a) napawa‡oby mnie wstydem
(b) jest czym normalnym.
12. O sprawach seksualnych:
(a) bez skrŒpowania rozmawiam z moimi bliskimi
(b) nie lubiŒ rozmawiaæ nawet z bliskimi mi
osobami.
13. Propozycje o charakterze seksualnym:
(a) zawstydzaj„ mnie
(b) przyjmujŒ z zadowoleniem.
14. Dyskusja na tematy seksualne w grupie kobiet
i mŒ¿czyzn:
(a) rodzi we mnie poczucie wstydu
(b) nie wywo‡uje mojego zak‡opotania.
15. Gdy mam ochotŒ poflirtowaæ
(a) czujŒ siŒ wietnie
(b) miewam poczucie winy.
16. Seks z kim, kto nie jest moim sta‡ym partnerem:
(a) spowodowa‡by u mnie wyrzuty sumienia
(b) móg‡by byæ ciekawym dowiadczeniem.
17. Gdy by‡em dzieckiem, zabawy o charakterze
seksualnym:
(a) zawsze budzi‡y moje zainteresowanie
(b) sprawia‡y, ¿e miewa‡em poczucie winy.
18. Gdyby osoba p‡ci przeciwnej zobaczy‡aby mnie
nago (np. w przebieralni na basenie):
(a)czu‡bym siŒ za¿enowany
(b) nie zrobi‡oby to na mnie szczególnego
wra¿enia.
19. Gdybym kupowa‡ rodki antykoncepcyjne:
(a) stara‡bym siŒ, aby nikt tego nie zauwa¿y‡
(b)zachowywa‡bym siŒ tak jak przy zakupie innych
towarów.
Poczucie Poczucie Niezale¿noæ
winy wstydu od ocen
 i za¿enowania
WWSS 0,67** 0,53** 0,63**
**Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronna)
WWSS  Poczucie Winy i Wstydu w Sferze Seksualnoci
SAS  Skala Afektywnoci Spo‡ecznej
Tabela 1. Interkorelacje skal SAS i WWSS (n = 49)
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20. Ogl„danie reklam z treciami erotycznymi:
(a) wprawia mnie w zak‡opotanie
(b) nie jest dla mnie niczym szczególnym.
21. Gdyby zdarzy‡o mi siŒ podgl„daæ osobŒ przeciw-
nej p‡ci:
(a) d‡ugo czu‡bym siŒ z tym le
(b) szybko bym o tym zapomnia‡.
22. Gdyby kto w miejscu publicznym odkry‡, ¿e je-
stem pobudzony seksualnie:
(a) mia‡bym ochotŒ zapaæ siŒ pod ziemiŒ
(b) nie widzia‡bym w tym nic niestosownego.
Dyskusja i wnioski
W niniejszym artykule zarysowano problematykŒ
poczucia winy i wstydu przede wszystkim w obszarze
dowiadczeæ seksualnych cz‡owieka. Dokonano równie¿
przegl„du badaæ nad zwi„zkami g‡ównie poczucia winy
w sferze seksualnej z funkcjonowaniem psychospo‡ecz-
nym. Pokazano te¿ przes‡anki i za‡o¿enia, które kierowa-
‡y autorami przy tworzeniu nowego narzŒdzia do bada-
nia poczucia winy i wstydu w obszarze ludzkiej seksual-
noci. Wbrew oczekiwaniom, na obecnym etapie nie
uda‡o siŒ wyodrŒbniæ dwóch samodzielnych podskal
mierz„cych winŒ i wstyd. Niemniej jednak dalsze próby
psychometrycznego opracowywania kwestionariusza po-
winny zmierzaæ do niezale¿nej operacjonalizacji obydwu
zmiennych, mimo ¿e uzyskano zadowalaj„ce w‡asnoci
psychometryczne dla ca‡ej skali. Kolejne badania powin-
ny równie¿ obj„æ kobiety i uwzglŒdniaæ osoby pochodz„-
ce nie tylko z g‡ównie inteligenckich rodowisk miejskich.
Konieczne równie¿ bŒdzie okrelenie zwi„zków wyników
uzyskiwanych w kwestionariuszu WWSS z wynikami in-
nych ni¿ SAS narzŒdzi do badania poczucia winy i wsty-
du oraz z wynikami kwestionariuszy ujmuj„cymi inne
zmienne afektywne, a zw‡aszcza lŒk.
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